PHÒNG GD-ĐT DẦU TIẾNG **THỜI KHÓA BIỂU SÁNG – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021**

**TRƯỜNG THCS ĐỊNH AN Áp dụng từ ngày 2/11/2020**

|  | | **Lớp 6A1** | **Lớp 6A2** | **Lớp 7A1** | **Lớp 7A2** | **Lớp 7A3** | **Lớp 8A1** | **Lớp 8A2** | **Lớp 8A3** | **Lớp 9A1** | **Lớp 9A2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T h ứ  H a i** | **Tiết 1** | Chào cờ Mai | Chào cờ Lâm | Chào cờ Tiền | Chào cờ Phượng | Chào cờ Hương | Chào cờ Phấn | Chào cờ Vân Anh | Chào cờ Hoàng | Chào cờ Xuân | Chào cờ Quân |
| **Tiết 2** | Sinh hoạt Mai | Sinh hoạt Lâm | Sinh hoạt Tiền | Sinh hoạt Phượng | Sinh hoạt Hương | Sinh hoạt Phấn | Sinh hoạt Vân Anh | Sinh hoạt Hoàng | Sinh hoạt Xuân | Sinh hoạt Quân |
| **Tiết 3** | Ngoại ngữ Lâm | Sinh học Mai | Lịch Sử Hương | Âm nhạc Phượng | Sinh học H.Hương | Toán Phấn | Lịch Sử Hoàng | GDCD Ngọc | Ngoại ngữ H.Phương | Sinh học Quân |
| **Tiết 4** | Công nghệ Giang | Ngữ văn Ngọc | Ngữ văn Tiền | Lịch Sử Hương | Ngoại ngữ H.Phương | Ngoại ngữ Lâm | Ngữ văn Vân Anh | Ngữ văn Xuân | Công nghệ Quân |
| **Tiết 5** | Lịch Sử Hoàng | Sinh học H.Hương | Âm nhạc Phượng | Mỹ thuật Giang | Ngoại ngữ H.Phương |
| **T h ứ  B a** | **Tiết 1** | Âm nhạc Phượng | Vật lí M.Phương | Ngữ văn Tiền | Sinh học H.Hương | Mỹ thuật Giang | GDCD Ngọc | Lịch Sử Hoàng | Địa Lí Tám | Công nghệ Quân | Hóa học Bằng |
| **Tiết 2** | Ngữ văn Ngọc | Lịch Sử Hoàng | Mỹ thuật Giang | GDCD Thủy | Ngữ văn Vân Anh | Công nghệ M.Phương | Âm nhạc Phượng | Hóa học Bằng | Địa Lí Tám |
| **Tiết 3** | Âm nhạc Phượng | Sinh học Quân | Công nghệ Bằng | Sinh học H.Hương | Vật lí M.Phương | Lịch Sử Hoàng | Địa Lí Tám | Ngữ văn Xuân |
| **Tiết 4** | Mỹ thuật Giang | GDCD Ngọc | GDCD Thủy | Địa Lí Tám | Ngữ văn Tiền | Lịch Sử Hoàng | Ngữ văn Vân Anh | Công nghệ M.Phương | Sinh học Quân |
| **Tiết 5** | -x- | -x- | Mỹ thuật Giang | GDCD Thủy | Công nghệ M.Phương | Hóa học Bằng | -x- | -x- |
| **T h ứ  T ư** | **Tiết 1** | Sinh học Mai | Thể dục Hội | Lịch Sử Hương | Địa Lí Tám | Toán Hưởng | Ngoại ngữ Lâm | Toán Phấn | Tin học Tú | Hóa học Bằng | Toán Hậu |
| **Tiết 2** | Thể dục Hội | Địa Lí Tám | Công nghệ Bằng | Ngoại ngữ H.Phương | Âm nhạc Phượng |
| **Tiết 3** | Tin học Hưởng | Ngoại ngữ Lâm | Thể dục Hội | Lịch Sử Hương | Ngoại ngữ H.Phương | Hóa học Bằng | Sinh học Mai | Toán Phấn | Toán Hậu | Địa Lí Tám |
| **Tiết 4** | Địa Lí Tám | Thể dục Hội | Sinh học Mai | Âm nhạc Phượng | Tin học Tú |
| **Tiết 5** | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Âm nhạc Phượng | Ngoại ngữ Lâm | Sinh học Mai | Ngoại ngữ H.Phương |
| **T h ứ  N ă m** | **Tiết 1** | Thể dục Hội | Ngữ văn Ngọc | Toán Hưởng | Ngữ văn Tiền | Địa Lí Tám | Ngữ văn Vân Anh | Mỹ thuật Giang | Vật lí M.Phương | Toán Hậu | Lịch Sử Hương |
| **Tiết 2** | Địa Lí Tám | Lịch Sử Hương | Tin học Tú | Ngoại ngữ Lâm | Âm nhạc Phượng |
| **Tiết 3** | Toán Hậu | Công nghệ Giang | Âm nhạc Phượng | Toán Hưởng | Thể dục Hội | Toán Phấn | Ngữ văn Xuân | Vật lí M.Phương |
| **Tiết 4** | Thể dục Hội | Tin học Tú | Ngữ văn Tiền | GDCD Ngọc | Công nghệ M.Phương | Địa Lí Tám | Ngữ văn Xuân |
| **Tiết 5** | GDCD Ngọc | Ngoại ngữ Lâm | Vật lí M.Phương | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| **T h ứ  S á u** | **Tiết 1** | Ngoại ngữ Lâm | Toán Hậu | Thể dục Hội | Toán Hưởng | Địa Lí Tám | Tin học Tú | Công nghệ M.Phương | Ngữ văn Vân Anh | Lịch Sử Hương | GDCD Ngọc |
| **Tiết 2** | Địa Lí Tám | Thể dục Hội | Hóa học Bằng | Vật lí M.Phương | Ngoại ngữ H.Phương |
| **Tiết 3** | Sinh học Mai | Tin học Hưởng | Vật lí M.Phương | Thể dục Hội | Lịch Sử Hương | Lịch Sử Hoàng | Địa Lí Tám | Ngoại ngữ Lâm | GDCD Ngọc | Toán Hậu |
| **Tiết 4** | Ngữ văn Ngọc | Ngoại ngữ H.Phương | Ngữ văn Tiền | Vật lí M.Phương | Địa Lí Tám | Ngữ văn Vân Anh | Hóa học Bằng | Tin học Tú |
| **Tiết 5** | Sinh học Mai | Công nghệ Bằng | Ngoại ngữ Lâm | Lịch Sử Hoàng | Vật lí M.Phương |
| **T h ứ  B ả y** | **Tiết 1** | Công nghệ Giang | Toán Hậu | Sinh học Quân | Tin học Tú | Toán Hưởng | Công nghệ M.Phương | Toán Phấn | Sinh học Mai | Ngữ văn Xuân | Hóa học Bằng |
| **Tiết 2** | Vật lí M.Phương | Ngoại ngữ H.Phương | Sinh học Mai | Mỹ thuật Giang | Sinh học Quân |
| **Tiết 3** | Toán Hậu | Công nghệ Giang | Toán Hưởng | Ngoại ngữ H.Phương | Tin học Tú | Hóa học Bằng | Sinh học Mai | Toán Phấn | Vật lí M.Phương | Ngữ văn Xuân |
| **Tiết 4** | Mỹ thuật Giang | Vật lí M.Phương | Hóa học Bằng | Sinh học Quân |
| **Tiết 5** | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |

**HIỆU TRƯỞNG**